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ABSTRAKT
Ky punim prezanton zgjidhjen arkitektonike,përvetsimin dhe dimensionimin e konstruksionit
meskator të tipit kaseton,ku materiali projektues është nga betonarmeja e llojit C-30/37, ndërsa
destinimi i objektit është për mbatjen e panaireve të ndryshme.Punimi është i ndarë në disa pjesë
kryesore si: shqyrtimi i literaturës, deklarimi i problemit, metodologjia, analiza dhe prezantimi i
rezultateve. Planimetria është e ndarë në trarëza në drejtimin x = (10 *1.2 ) kurse përgjatë
drejtimit y = (10*1.4). Për zgjidhjen e detyrës së pari është filluar me caktimin e karakteristikave
të materialit si vlera llogaritëse dhe caktimin e karakteristikave gjeometrike (caktimi i hapsirës
statike, kontrollimin i punushmerisë së pllakës, caktimi i lartësisë statike ).Pastaj është bërë
analiza e ngarkesave si ngarkesa e përhershme(gk) dhe shfrytësuese(qk), ndërsa shpërndarja e
ngarkesave është bërë sipas metodës së “Löser-it”.
Caktimi i ndikimeve statike është bërë duke shfrytëzuar tabelat e gatshme ku rasti në fjalë është
rasti i katërt i mbështetjes së pllakës sipas Löser-it dhe kështu kemi filluar me caktimin e
momenteve të përkuljes për secilën pllakë dhe mbështetës dhe caktimin e armaturës në fushë dhe
në mbështetës.

Fjalët kyqe: Mbulesë e tipit kaseton,trarë të kryqëzuar,pllakë e petëzuar(waffle),kostoja,
teknologjia dhe dimensionimi.

I

ABSTRACT
This paper presents the architectural solution, acquisition and the dimensioning of cassette type
masonry structure,where the design material is made of concrete type C-30/37, whereas the
purpose of the object is to hold various fairs.Working is divided into several main parts such as:
literature

review,

problem

statement,

methodology,

analysis

and

presentation

of

results.Planimetry is divided into beams in the direction x = (10 * 1.2) while y = (10 * 1.4).
To resolve the assignment the first is to begin with determining the characteristics of the material
as the calculation value and the assignment of geometric characteristics (static space design, tile
work control, static height assignment).Then a load analysis was performed as a permanent load
(gk) and used (qk), while the load distribution was done according to “Löser's” method.
Determination of static impacts is done by using the ready-made tables where the case in
question is the fourth case of Löser's support and so we started by setting the bending moments
for each plaque and support and assigning armature to the field and to the support.

Key words: Cassette tape cover, paneled beam, waffle, cost, technology and dimensioning.
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1.0 HYRJE
1.1 Historiku (Arkitektura Aziatike)
1.1.1 Coffering (kuti)

Në arkitekturën e lashtë Kineze të drurit Coffering është njohur si Zaojing nga Kinezishtja
(Chinese: 藻井; pinyin: zǎojǐng); dmth një kaset apo një kasolle që në arkitekturë nënkupton një
seri panelesh të fundosura në formë të një katrori drejtkëndëndëshi ose tetëkëndëshi në tavan,
apo ballë i poshtëm i njohur si Arkitra ose zgavërr.Dhe një varg i këtyre paneleve përdoreshin si
dekoratë (zbukurim) për një tavan ose një kasolle të quajtur Caisson (Kuti) dhe Lacunaria
(hapësirë,hapje).
1.1.2 Luginës Loire (Loire Valley Chateaux)

Shembujt më të hershëm të mbijetuar janë arkat e gurëve të grekëve të lashtë dhe romakëve,por në
shekullin e VII-të para etruskëve ishte kështu varri i dhomës në nekropolin e San Giuliano-së, i cili
është prerë në tufa të butë sikur guri dhe riprodhon një tavan me trarë dhe ndër-trarë që shtrihen
mbi to,me panele të sheshta që mbushin boshllëkun.Për shekuj me radhë, mendohej se arkat prej
druri u krijuan fillimisht në Rilindjen e hershme,duke kaluar pastaj nëpër trarët prej druri të një
tavani siç na tregon shembulli në shkretëtirat e Luginës Loire (Loire Valley Chateaux) në Francë.

Figure 1. Luginës Loire (Loire Valley Chateaux)
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1.1.3 Herculaneum (italian: Ercolano)

Megjithatë të tjerë shembujë të cituar hasi edhe te ky më poshtë,ku në vitin 2012, arkeologët që
punonin nën Andrew Wallace-Hadrilli në Shtëpinë e Telephus-it në Herculaneum zbuluan se
tavanet prej druri të veshura ishin ndërtuar në kohët romake.I vendosur në hijen e malit Vesuvius,
një qytet i lashtë romak shkatërruar nga rrjedhat piroklastike vullkanike në vitin 79 pas Krishtit
njihej si qyteti Herculaneum (it: Ercolano). Rrënojat e tij janë të vendosura në komunën e
Ercolano, Campania, Itali.

Figure 2. Ercolano(qytet i lashtë në Itali)
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Si një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESKO-s, Herculaneum është i njohur si një nga pak
qytete të lashta që tani ne mund ta shohim dhe vizitojmë si një ndër vendet me mbetjet dhe
ndërtimet më origjinale, si dhe për humbjen qe ju ka ndodhur së bashku me Pompein,
Stabiae,Oplontis dhe Boscoreale, në shpërthimin e malit Vesuvius në vitin 79 pas Krishtit, qyteti i
Herculaneum ishte varrosur nën përafërsisht 20 metra (50-60 këmbë) dhe ishte komplet i mbuluar
nën hiri.

Figure 3. Harta e Italisë

Ai ishte i fshehur dhe kryesisht i paprekur derisa zbulimet nga puset dhe tunelet e nëndheshme u
bënë gradualisht veçanërisht pas eksplorimeve të Prince d'Elbeuf në fillim të shekullit të 18-të.
Gërmimet vazhduan sporadikisht deri në ditët e sotme dhe sot shumë rrugë dhe ndërtesa janë të
dukshme, edhe pse mbi 75% e qytetit mbetet e varrosur ku dhe u varrosën. Ndryshe nga Pompei,
materiali i thellë piroklastik që e mbulonte ruajti objekte druri dhe objekte të tjera organike si çati,
shtretër, dyer, ushqim dhe madje edhe rreth 300 skelete që u zbuluan gjatë viteve të fundit përgjatë
bregdetit. Ishte menduar deri atëherë se qyteti ishte evakuuar nga banorët. Herculaneum ishte një
qytet më i pasur se Pompeii, posedon një dendësi të jashtëzakonshme të shtëpive të bukura që
kishin përdorim shumë më të lartë të veshjeve të mermerëve me ngjyrë.
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2.0 SHQYRTIM I LITERATURES
2.1 The Caisson (Kuti)
Caisson(Kuti) gjithashtu i është referuar një tavani me kauzë ose tavan i ashtuquajtur tavan i
merimangës që është një tipar arkitekturor që zakonisht gjendet në tavanin e tempujve dhe
pallateve dhe i vendosur zakonisht në qendër dhe drejtpërdrejt mbi fronin kryesor, që lidhet në
mënyrë figurative dhe shpirtërore me vendin ose figurën fetare.Caisson(kuti) është një panel i
fundosur që është i vendosur në qendër të tavanit ku pasiqë trarët nuk janë përdorur atëherë ngritet
mbi nivelin e tavanit përmes përdorimit të strukturës së dougong (斗栱), e cila përmes elementëve
strukturor krijon nivele të njëpasnjëshme të zvogëlimit të madhësisë. Shembujë të përdorimit të
Caisson datojnë qysh në epoken e herëshme në Azinë e lashtë, i njohur si Qyteti i Ndaluar ( the
Forbidden City) është një qytet i cili përshkruhet në një pikturë të Dinastisë Ming dhe ndodhet në
Beijing-un(Pekinin)e sotëm,Kinë.

Figure 4. Shporta e rrumbullakët në kopshtin perandorak ( the Forbidden City)
Konsiderohet të jetë ndër 5 pallatet më të rëndësishme në botë të të gjitha kohërave dhe është
tërheqja turistike më e popullarizuar në Kinë. Pa përdorimin e kolonave të brendshme, ky tavan
ngrihet nga një kornizë e fshehur e katit të dytë të katit me një tavan me tavan gjashtëkëndor në
katin e tretë. Në arkitekturën tradicionale kineze, çdo aspekt i një ndërtese u dekorua duke
përdorur materiale dhe teknika të ndryshme Pasiqë Caisson(kuti) u bë gjithnjë e më e
standardizuar në arkitekturën formale në Kinën e lashtë, struktura të ngjashme u shfaqën edhe në
Grotta budiste, si në Dunhuang,etj.
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2.2 Qyteti i Ndaluar ( the Forbidden City)

Figure 5. Qyteti i ndaluar
Qyteti i ndaluar tani njihet si Muzeu i Pallatit.Plani i qytetit të ndaluar është projektuar nga shumë
arkitektë dhe dizajnerë, ndërtimi i tij ka zgjatur 14 vjet dhe ka punësuar 100.000 artizanë të aftë
dhe deri në një milion punëtorë. Shtyllat e sallave më të rëndësishme u bënë prej logëve të drurit të
çmuar Phoebe zhennan (pinyin:nánmù) që gjenden në xhungla të Kinës jugperëndimore.Një gjë e
tillë nuk duhej të përsëritej në vitet e më vonëshme mirëpo shtyllat e mëdha që i shohim sot u
rindërtuan duke përdorur copa të shumta të pyllit në dinastinë Qing. Tarracat e mëdha dhe
gdhendjet e mëdha prej guri ishin bërë prej guri nga guroret pranë Pekinit.Pjesët më të mëdha nuk
mund të transportoheshin konvencionalisht.Në vend të kësaj u detyruan që të hapnin puseta
përgjatë rrugës, dhe uji nga puset u derdh në rrugë,moti i ftohtë i atij dimëri të thellë bëri që nga ky
ujë i derdhur të formohej një shtresë akulli,ku në këtë mënyrë punëtorë zbuluan një metodë të
shkathët që ta kishin bartjen më të lehtë, gurët u zvarritën duke u terhequr përgjatë akullit.
Në qytetin e ndaluar një shembull i Caissons(kuti) është dekoruar me një shporte të rrumbullakët
ku qendra e shportës është zbukuruar me një zbukurim të madh ose me pikturë.Temat e
përbashkëta përfshijnë "dy dragons që ndjekin perlën".Caissons(kuti) në dhomat e fronit të qytetit
të ndaluar shfaqet si një dragua i madh, nga goja e të cilit lëshon një strukturë si llambadar i
quajtur "Perandori i Verdhë Mirror", një seri metalesh topash që thuhet se janë në gjendje të
tregojnë reflektime të shpirtrave të këqijë.
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Caissons(kuti) ishin përdorur fillimisht për të mbështetur çati prej xhami prandaj, ato janë një
strukturë relativishtë e kohëve të fundit në historinë arkitekturore kineze. Megjithatë,në periudhat
e mëvonshme ishin një element standard i dekorimit të brendshëm në ndërtesat formale. Një
shembull i shquar i kasës romake, i përdorur për të lehtësuar peshën e kupolës, mund të gjendet
në tavanin e kupolës së rrumbullakët në Pantheon të Romës.

Figure 6. Mbulesa në tavanin e Panteonit, Romë

Kupola e Pantheonit.
Betoni për kupolën e kasave u derdh në kuti me forma, ndoshta duke u montuar në skelë të
përkohshme.Oculus është burimi kryesor i dritës natyrore që dmth mbi të gjitha prapa kësaj vepre
mbështete një nënkuptim spiritual-shpirtëror.
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3.0 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Ndërtimtaria është veprimtari specifike dhe si e tillë duhet të analizohet në çdo pikpëpamje për
parandalimin e shumë problemeve që mund të paraqiten gjatë realizimit të punëve.Shembulli i
dhënë si detyrë projektuese më shtyu që të analizoj në disa pikëpamje:
Duke u nisur nga pikëpamja ekonomike, për këto pllaka tipi i parë është mjaft i kushtueshëm pasi
kërkon sasi më të madhe të betonit dhe të armaturës,prandaj këshillohet të përdoret vetëm kur
ndihet nevoja e mbulimit të ambienteve të mëdha,ku vendosja e shtyllave(kolonave) nuk
lejohet,apo edhe kur e kërkon zgjidhja arkitektonike për arsye se, tavanet e tyre janë mjaftë të
bukura estetikisht.
Për përdorimim e mbulesave kaseton është e domosdoshme që ambienti që do të mbulohet të këtë
përmasa të caktuara në mënyrë që ngarkesat të shpërndahen në të dy drejtimet.
Vendosja e trarëve të cilat e ndajnë mbulesën në kuti katrore apo katërkëndëshe mund të bëhet ose
paralel me anët e ambientit ose edhe në drejtimin diagonal .
Për të dy rastet kostoja e mbulesës është pothuajse e barabartë.
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4.0 METODOLOGJIA
4.1 Mbulesat e mbështetura në kontur (mbulesat kasetone)
Themi se kemi të bëjmë me mbulesë të mbështetur në kontur, kur raporti ndërmjet brinjës më të
madhe mbi atë me të vogël është më i vogel se 2m.
(ly/lx≤2.0)
Këto mbulesa përdoren kryesishtë për mbulimin e hollëve dhe të ambienteve të godinave socialkulturore,të sallave të mëdha ku nuk janë të dëshirueshme shtyllat (kollonat)etj.Në varësi të
zgjidhjes konstruktive,këto mbulesa mund ti ndajmë në dy grupe kryesore:
➢ Mbulesa të mbështetura në kontur (tip kaseton)
➢ Mbulesa të mbështetura në kontur me panele të mëdha
4.1.1 Mbulesa të mbeshtetura në kontur e tipit kaseton

Janë të përbëra nga një pllakë e hollë e mbështetur mbi një sistem trarësh paralel,të vendosur pranë
njeri-tjeret në të dy drejtimet,të cilët e ndajnë mbulesën nga ana e poshtme (tavani) në forma
katrore apo katërkëndëshe me brinje ≤2.0 siç janë në Fig.7(a)
4.1.2 Mbulesa të mbështetura në kontur me panele të mëdha

Janë mbulesa të mbështetura ose drejtëpërdrejtë të vendosura në muraturë ose mbi trarë,me
përmasa të paneleve në plan nga 4-6m siç janë në Fig.7(b)

Figure 7. (a) Mbulesë kasetone (b)Mbulesë me panele të mëdha
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Ndryshe nga këto mbulesa të mbështeura në konturë gjatë studimit kemi parë që mbulesat brinjore
(tip tra) ndikimi i mbështetjes së pllakës gjatë brinjës më të shkurtër tek këto është po aq i vogël
sa që nuk merret parasysh në llogaritje,duke i trajtuar ato si mbulesa tip tra të mbështetura vetëm
gjatë brinjës me të gjatë me hapsira drite dhe raporti i tyre rrjedhë

(ly/lx>2.0)

Pra ndryshe ndodhë te mbulesat e mbështetura në konturë ku siç është cekur më lartë raporti i tyre
është (ly/lx≤2.0).Në këto mbulesa ndikimi i mbështetjes gjatë brinjës me të shkurtër në
shpërndarjen e momenteve është i tillë që duhet patjetër të merret parasyshë,pasi mbulesa në këtë
rastë punon në dy drejtimet dhe si pasojë duhet të armohet me armature punuese në të dy
drejtimet,në varësi të momentit përkulës që vepron në secilin drejtim.

Figure 8. Shembull i përdorimit të mbulesës kaseton
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4.1.3 Nga studimet eksperimentale të kryera mbi mbulesat e mbështetura në kontur është
arritur në përfundim se:

•

Momentet shkatërruese në mbulesat e mbështetura në kontur si në etapen e lindjes së
plasaritjeve ashtu dhe në etapen e shkatërrimit janë më të mëdha se në rastin e
realizimit të së njëjtës mbulesë brinjërore me të njëjtën trashësi.

•

Drejtimi i vendosjes së armaturës punuese në këto mbulesa(paralel me anët ose në
drejtim diagonal) nuk ndikon në mënyrë të ndjeshme në momentin shkatërrues apo në
atë të shkatërrimit të plasaritjeve,dhe për këtë arsye armatura punuese në mbulesa të
mbështetura në kontur vendoset paralel me brinjët e panelit në të dy drejtimet ku kjo
mënyrë e vendosjes është më e mirë dhe më e thjeshtë për armim.

•

Për armimin e mbulesave të mbështetura në konture me armaturë të përbër nga shufra
të holla dhe të vendosura dendur,plasaritjet lindin për një ngarkesë më të madhe se sa
kur ato armohen me të njejtën siperfaqe armature,por me shufra me diametër më të
madhë dhe që janë të vendosura me rallë.

•

Vendosja e armaturës më dendur në zonën e mesit,ku momentet janë më të mëdha dhe
më rallë anash,atëher rrisin aftësinë mbajtëse të panelit.

•

Gjatë mbikqyrjes së gjëndjes së ngarkuar të mbulesave të mbështetura mbi konturë
është vënë re që të plasurat fillestare lindin në faqen e poshtme të panelit siç e shofim
në fig.(a),në drejtim diagonal(nga mesi e poshtë) siç e shohim në fig.(b), ndërsa në faqe
e sipërme të plasurat lindin afër qosheve në drejtim prependikular me diagonalet siç e
shohim në fig.(c)

Figure 9. Plasaritjet (a),(b),(c)
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•

Llogaritja e mbulesës si një pllakë elastike jep rezultate që përputhen me ato
eksperimentale vetëm për ngarkesa të barabarta me ato shfrytëzuese,ndërsa me rritjen e
mëtejshme të ngarkesës,karakteri i punës së mbulesës ndryshon dhe rezultatet
eksperimentale fillojnë dhe devijojnë nga ato të llogaritjes.Kjo për arsye se nuk është
marrë parasyshë ndikimi i deformimeve plastike në rritjen e aftësisë mbajtëse të
mbulesës.Për zhdukjen e kësaj kontradikte qëllimi më i mirë i është arritur me nxerrjen
e metodës të llogaritjes sipas ekuilibrimit kufitarë.

4.2 Metoda e llogaritjes së mbulesave të mbështetura në kontur
Llogaritja e përpiktë e mbulesave të mbështetura në kontur paraqet një nga problemet e vështira
të teorisë së elasticitetit.Prandaj,për të ju shmangur një pune të tillë,janë gjetur metoda më të
thjeshta llogaritjeje,të cilat japin mundësinë e projektimit me njësaktësi të mjaftueshme për
qëllimet praktike. Ndër metodat që përdoren sot në jetën praktike për llogaritjen e këtyre
mbulesave janë:
➢ Metoda e llogaritjes së mbulesës si një pllakë elastike
➢ Metoda e llogaritjes duke marrë parasysh edhe deformimet plastike(metoda sipas ekuilibrimit
kufitar)
4.2.1 Llogaritja e mbulesës si një pllakë elastike
Le të marrim në studim një pllakë të mbështetur në konturë siç e shohim në fig.(9) e cila ndodhet
nën veprimin e ngarkesës së plotë q=g+p(kg/m²). Në këtë pllakë parafytyrojmë dy rripa të
kryqëzuar me njëri tjetrin. Madhësia e ngarkesës në secilin nga këta dy rripa me hapsirë drite lx
dhe ly mund të percaktohet duke u nisur nga barazimi I uljeve që ato pësojnë në pikën e
kryqëzimit të tyre.
Ulja e rripit në hapsirë drite lx do të jetë:
𝑓𝑥 =

𝛼𝑥 𝑞𝑥 ∗ 𝑙𝑥4
∗
384
𝐸𝐽𝑥

Ndërsa ulja e rripit me hapësirë dritre e ly do të jetë:
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𝑓𝑦 =

𝛼𝑦 𝑞𝑦 ∗ 𝑙𝑦4
∗
384
𝐸𝐽𝑦

Ku: qx dhe qy-janë ngarkesat uniformisht të shpërndara për drejtimin (X) dhe (Y) për njësi të
gjatësisë; d.m.th

𝑞 = 𝑞𝑥+ 𝑞𝑦

lx dhe ly- hapësirat e dritës në drejtimin (x) dhe (y);
Jx dhe Jy- momentet e inercisë të prerjes tërthore të dy rripave të marrë në studim me gjerësi të
barabartë;

-

𝛂𝐱 dhe 𝜶𝒚 – koefiçiente,të cilët varen nga mënyra e mbërthimit të anëve të (p.sh për
mbështetjen e lire 𝛼=5 etj).Meqë të dy rripat kanë prerje tërthore me përmasa të barabarta duhet
të pranojmë që edhe shtangësia e tyre është e barabartë,d.m.th. EJx=EJy. Dhe gjithashtu dihet që
në pikën e kryqëzimit uljet e të dy rripave janë të barabarta d.m.th. fx=fy.

Figure 10. Pllaka e marrë në studim

Kështu duke i barazuar ekoacionet (1) dhe (2) do të kemi:

𝑞=

𝛼𝑥
384

∗

𝑞𝑥∗𝑙4

𝑥

𝐸𝐽𝑥

=

𝛼𝑥
384

∗

𝑞𝑦∗𝑙4

𝑦

𝐸𝐽𝑦
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Pas thjeshtimeve dhe zëvendësimit të qy=q-qx do të kemi:
𝑎𝑥 ∗ 𝑞𝑥 ∗ 𝑙𝑥4 = 𝛼𝑦 (𝑞 − 𝑞𝑥 )𝑙𝑦4
prej ku rrjedh:

𝑞𝑥 = 𝑞 ∗ 𝑎

4
𝑎𝑦 ∗ 𝑙𝑦

4
4
𝑥 ∗𝑙𝑥 +𝑎𝑦 ∗𝑙𝑦

𝑘𝑥 =

= 𝑞 ∗ 𝑘𝑥

𝛼𝑦∗𝑙𝑦 4
4 +𝛼 ∗𝑙 4
𝛼𝑦 ∗𝑙𝑦
𝑥 𝑥

……….…………(4)

……….………….. (5)

Duke ditur ngarkesat qx dhe qy ne jemi në gjendje të përcaktojmë madhësitë e momenteve që
veprojnë në rripat për drejtimin (x) dhe (Y) si më poshtë:
momentet në hapsirë:
𝑀𝑥 =

𝑞𝑥 ∗ 𝑙𝑥2
𝑚𝑥

𝑀𝑦 =

𝑞𝑦 ∗ 𝑙𝑦2
𝑚𝑦

momentet në mbështetje:
𝑞𝑥 ∗ 𝑙𝑥2
𝑀𝑥,𝑚𝑏 = −
𝑚′𝑥

𝑀𝑦,𝑚𝑏 = −

𝑞𝑦 ∗ 𝑙𝑦2
𝑚´𝑦

ku: m dhe m´- janë vlera qe mvaren nga mënyra e mbështetjes së anëve të panelit (e lire apo e
inkastruar,p.sh për panelin e mbështetur lirisht m=8 dhe m´=∞ etj.). Çdo rripë që ndodhet më
afër anës së mbështetjes i nënshtrohet një uljeje më të vogël se sa rripi fqinjë më afër mesit të
panelit.Kjo bënë që rripi me ulje më të vogël t´i kundërvihet rripit me ulje më të madhe me një
moment përdredhës,i cili zvogëlon momentet përkulëse të rripit fqinjë. Për të marrë parasyshë
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ndikimin shkarkues të momenteve përdredhëse, H.Markus propozoi që formulat e mësipërme për
gjetjen e momenteve në hapsirë të shumëzohen me një koeficient zvogëlues V< 1.0.
Nga kjo rrjedhë:
𝑀𝑥 =

𝑞𝑥 ∗ 𝑙𝑥2
∗𝑉
𝑚𝑥

𝑀𝑦 =

2
𝑞𝑦 ∗𝑙𝑦

𝑚𝑦

∗𝑉

ku:

5 𝑙𝑥2 ∗ 𝑙𝑦2
V= 1− ∗ 2 4
6 𝑙𝑥 ∗ 𝑙𝑦
Ndërsa për mbulesat e inkastruara gjatë gjithë perimetrit ,momentet do të jenë:
•

për hapsirat e dritës:

𝑀𝑥 =

𝑞𝑥 ∗ 𝑙𝑥2
∗𝑉
24

𝑀𝑥 =

𝑞𝑦 ∗ 𝑙𝑦2
∗𝑉
24

•

për mbështetjet:
𝑞𝑥 ∗ 𝑙𝑥2
𝑀𝑚,𝑥 =
12
Mm,y =

q y ∗ l2y
12

Për mbështetjet,koef.V=1 , ndërsa për hapësirat, koeficienti V merret:
𝑉 =1−

5 𝑙𝑥2 ∗ 𝑙𝑦2
∗
18 𝑙𝑥2 + 𝑙𝑦4

Pas zëvendësimit te qx=q*kx dhe qy=q(1-kx),formulat marrin formën përfundimtare:

𝑀𝑥 =

𝑞 ∗𝑙𝑥2
𝜑𝑥

,
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𝑀𝑦 =

𝑞 ∗ 𝑙𝑦2
𝜑𝑦

ku:

φx= mx dhe 𝜑𝑦=
kx∗V

𝑚𝑦
(1−𝑘𝑥 )∗𝑉

Mbi bazën e formulave të mësipërme janë hartuar tabela të gatshme,te cilat shërbejnë për
shpejtimin e llogaritjes së mbulesave të mbështetura në kontur me një dhe me shumë hapsira
drite për ngrkesë uniformisht të shpërndarë në varësi të mënyrës së mbërthimit të anëve të
paneleve.Në varësi të mënyrës së mbërtimit të mbështetjeve gjatë konturit dallojmë gjashtë raste
të mbulesave të mbeshtetura në kontur siç varijojnë në figure(10)

Figure 11. Rastet e kombinimit të mbështetjes të pllakës në katër anët
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Për të gjashtë rastet përcaktimi i momenteve në hapsirat e dritës bëhet me formulat:

𝑀𝑥 =

𝑞 ∗ 𝑙𝑥2
𝜑𝑛𝑥

dhe

𝑀𝑦 =

2
𝑞 ∗ 𝑙𝑦

𝜑𝑛𝑦

Ndërsa për momente në mbështetjen e inkastruar do të jenë:

➢

𝒒𝒙 ∗ 𝒍𝟐𝒙

Për rastin (2)

𝑀2,𝑥 = −

➢ Për rastin (3)

𝑀3,𝑥 = −

➢

𝑀4,𝑥 = −

Për rastin (4)

𝑀4,𝑦 = −
➢

Për rastin (5)

𝑀5,𝑥 = −
𝑀5,𝑥 = −

➢

Për rastin (6)

𝑀6,𝑥 = −
𝑀6,𝑦 = −

𝟖
𝑞𝑥 ∗𝑙𝑥2
12
𝑞𝑥 ∗𝑙𝑥2
8
2
𝑞𝑦 ∗𝑙𝑦
8

𝑞𝑥 ∗𝑙𝑥2
12

2
𝑞𝑦 ∗𝑙𝑦

12
𝑞𝑥 ∗𝑙𝑥2
12
2
𝑞𝑦 ∗𝑙𝑦
12
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Tabela 1. Tabelat e koeficientëve të : 𝜑𝑛𝑥 , 𝜑𝑛𝑥 , Ƙ𝑛𝑥 = (1 − Ƙ𝑛𝑥 )-Rasti i I-rë

Tabela 2. Tabelat e koeficientëve të : 𝜑𝑛𝑥 , 𝜑𝑛𝑥 , Ƙ𝑛𝑥 = (1 − Ƙ𝑛𝑥 ) )-Rasti i II-të
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Tabela 3. Tabelat e koeficientëve të : 𝜑𝑛𝑥 , 𝜑𝑛𝑥 , Ƙ𝑛𝑥 = (1 − Ƙ𝑛𝑥 ) )-Rasti i III=të

Tabela 4. Tabelat e koeficientëve të : 𝜑𝑛𝑥 , 𝜑𝑛𝑥 , Ƙ𝑛𝑥 = (1 − Ƙ𝑛𝑥 ) )-Rasti i IV-të
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Tabela 5. Tabelat e koeficientëve të : 𝜑𝑛𝑥 , 𝜑𝑛𝑥 , Ƙ𝑛𝑥 = (1 − Ƙ𝑛𝑥 ) )-Rasti i V-të

Tabela 6. Tabelat e koeficientëve të : 𝜑𝑛𝑥 , 𝜑𝑛𝑥 , Ƙ𝑛𝑥 = (1 − Ƙ𝑛𝑥 ) )-Rasti i VI-të
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4.2.2 Metoda e llogaritjes duke marrë parasysh edhe deformimet plastike
(metoda sipas ekuilibrimit kufitar)

Llogaritja sipas metodës së ekuilibrimit kufitarë bazohet në etapën e fundit të punës së mbulesës,
d.m.th. në etapën e shkatërrimit të saj,duke e trajtuar mbulesën si një sistem disqesh të lidhura
midis tyre me anën e çërnierave pllastike (fig11). Momenti shkatërrues për njësinë e gjatësisë së
çërnierës varet kryesisht nga sipërfaqja e armaturës që ndërpret çërniera;
𝑀𝑠ℎ = 𝑀 ∗ 𝐾 = 𝐹𝑎 ∗ 𝑧 ∗ Ϭ𝑟
Z-është krahu i çiftit të forcave të brendshme,i cili merret Z afersishtë 0.9ℎ0
Pra në këtë etap të ekulibrimit kufitarë,sipërfaqja e rrafshët e mbulesës nën veprimin e
momenteve prej ngarkesës së jashtme ndahet me anën e plasjeve në disqe(pllaka) të formës
trekëndëshe apo trapezoidale,ku këndi i rrotullimit merret:
ϕ = tgϕ

2𝑓
𝑙𝑥

ku: f-është ulja maksimale e pllakës në mesin e saj

Figure 12. Sistem disqesh të lidhura midis tyre me anën e çërnierave pllastike
Për ti nxjerrë formulat e llogaritjes nisemi nga kushti ii ekulibrimit të punës së mundshme të
forcave të jashtme dhe të mbrendshme në etapën e ekuilibrimit kufitarë( shkatërrimit). Puna e
mundshme e forcës së jashtme q=g+p do të jetë uniformishtë e shpërndarë
1

1

𝑊𝑞 = ∫ 𝑌 ∗ 𝑞 ∗ 𝑑𝐹 = 𝑞 ∫ 𝑌 ∗ 𝑑𝐹 = 𝑞 ∗ 𝑉
𝐹

ku:

𝑉=

𝐹

𝑓∗𝑙𝑥 ∗(3𝑙𝑦 −𝑙𝑥 )
6

vëllimi i trupit të fituar nga sip e rrafshët dhe sip e mbulesës së ulur,dhe Y- ulja në qendrën e
gravitetit të sipërfaqes elementare dF
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4.3 Trarët e kyqëzuar(paneluar)
Trarët e kryqëzuar zënë përdorim tek dyshemetë ku dimensionet e tyre janë relativishtë të
mëdha,në mënyrë që të mos bëjmë ndonë tjetër zgjidhje më pak ekonomike siç është përdorimi i
pllakave solide (forta) apo pllakave prej blloqesh. Në një sistem të trarëve të kryqëzuar
dyshemeja forcohet me një seri të trarëve me thellësi të barabartë zakonisht në dy drejtimet
parapendikulare.Këto trarëza e ndajnë një hapsirë të madhe në një numër panelesh te vogla në
mënyrë që të mund të dizajnohen lehtësisht si pllaka të forta siç tregohet ne fig.3.1

Figure 13. Planimetri e dyshemesë me trarë të kryqëzuar
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Hapsira në mes të trajeve varijon nga 2 deri në 4 metra. Në këtë sistem të gjitha trarët janë të të
njëjtës thellësi dhe mbështeten drejtpërdrejtë ose në kolona ose në trarët e skajshëm. Për arsye se
devijimi është i barabartë për çdo pikë kryqëzim në mes të dy trajeve,atëherë e gjithë ngarkesa e
transferuar në drejtimin e shkurtër është shumë më e madhe sesa në drejtimin e gjatë.

Kjo ndodhë për arsye se nevoitet ngarkesë më e madhe për ta devijuar trarin e shkurtër sesa për
të devijuar atë të gjatin. Nëse raporti i hapësirës së gjatë deri në hapësirën e shkurtër (Ll/Ls)
tejkalon 1.5 atëherë nuk kemi nevojë që të zgjedhim për perdorim sistemin e trarëve të
paneluar(kryqëzuar).Pothuajse e tërë ngarkesa në këtë rast është transferuar në hapësirën e
shkurtër, ngjashëm me rastin e pllakave me një drejtim.

Figure 14. Shembujë të shpërndarjes së ngarkesës tek pllakat një drejtimshe

22

4.3.1 Shpërndarja e ngarkesës

Për të ilustruar sjelljen e sistemit të trarëve të kryqëzuar , le të supozojmë një sistem shumë të
thjeshtë që përbëhet nga dy trare me të njëjtën thellësi, e që janë të kryëezuar në pikën A siç
tregohet në figurë 14.

Figure 15. Shpërndarja e ngarkesës tek trarët e kryqëzuar
Ngarkesat e vdekura dhe të gjalla janë trasferuar përgjatë këtyre dy trajeve,ku Wa dëshmon që
ngarkesat janë transferuar përgjatë drejtimit të shkurtër ndërsa Wb tregon që ngarkesat janë
transferuar përgjatë drejtimit më të gjatë.
Devijimi i rrezës së shkurtër Δ1 është e barabartë:
Δ1 =

5 ∗ 𝜔𝛼 ∗ 𝐿42
384 𝐸𝐼

Devijimi i rrezës së gjatë Δ2 është e barabartë:
Δ2 =

5 ∗ 𝜔𝛽 ∗ 𝐿41
384 𝐸𝐼
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Pasiqë devijimi në piken A është i njëjti atëherë, 𝛥1= 𝛥2
5 ∗ 𝜔𝛼 ∗ 𝐿42 5 ∗ 𝜔𝛽 ∗ 𝐿41
=
384𝐸𝐼
384 𝐸𝐼
𝜔𝛼 𝐿41
=
𝜔𝛽 𝐿42
Por e tërë ngarkesa është:
𝜔𝛼
𝐿41
=
𝜔𝛽+ 𝜔𝛼 𝐿42 + 𝐿41
Me këtë përcaktojmë që 𝝎𝜶 = 𝝎 ∗ 𝜶 dhe 𝝎𝜷 = 𝝎 ∗ 𝜷
𝐿41
𝜔∗𝛼
𝐿41
𝐿42
= 4 4=
𝜔
𝐿2 +𝐿1
𝐿4
1 + 41
𝐿2
Shënojmë r si raport drejtkëndësie
𝑟=

𝑑𝑟𝑒𝑗𝑡𝑖𝑚𝑖 𝑖 𝑔𝑗𝑎𝑡ë
𝐿1
=
𝑑𝑟𝑒𝑗𝑡𝑖𝑚𝑖 𝑖 𝑠ℎ𝑘𝑢𝑟𝑡ë𝑟 𝐿2

pra faktorët e shpërndarjes së ngarkesës α dhe β janë të barabartë:
𝛼=

𝑟4
1 + 𝑟4

, 𝛽=

1
1 + 𝑟4

Faktori i shpërndarjes së ngarkesës në drejtimin e shkurtër α është gjithnjë më I madhë se faktori
I shpërndarjes së ngarkesës në drejtimin e gjatë sipas madhësisë së 𝒓𝟒 .Më poshtë kemi tabelën që
shërben për të llogaritur ngarkesën e transferuar në çdo drejtim.
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4.3.2 Dispozitat rrjetë (kryqëzuar)

Trarët e kryqëzuar mund të organizohet në dy drejtime parapendikulare (drejtëkëndore)ose në
rrjetë trekëndëshash,apo katërkëndeshash,gjithashtu edhe në rrjetë diagonalesh siç i kemi
shembujtë:

Figure 16. Shembujë të dispozitave rrjetë

Të gjitha trarët duhet të kenë të njëjtën thellësi me një raport maksimal drejtkëndësie prej 1.5.
Forca e brendëshme në trarët e paneluar (kryqëzuar)duhet të përcaktohet në bazë të analizës
strukturore, ekuilibrit dhe pajtueshmërisë.Përdorimi i çdo metode të thjeshtuar për të llogaritur
forcat është e vlefshme për aq kohë sa zgjidhja është në përputhje me sjelljen aktuale.
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4.4 Çfarë është pllaka e petëzuar (waffle)?
Pllakë e petëzuar është një përbërës strukturor i cili është i thjeshtë në pjesën e sipërme të tij dhe
përmban sistemin rrjetë në sipërfaqen e saj të poshtme. Pllaka e sipërme është normalisht e hollë
dhe linjat e poshtme të rrjetës janë në përgjithësi brinjët të cilat janë vendosur pingul me njëritjetrin me thellësi të barabartë.Pllaka e petëzuar ka dy përforcime të drejtuara.Të gjitha brinjët
drejtohen nga koka e kolonave apo trarët.Thellësia e brinjëve të ruajtur është po aq e thellë sa
kreu i kolonës apo i rrezes. Për shkak të brinjëve dhe përforcimit të dyfishtë, ajo është më e
qëndrueshme dhe e rekomanduar për pllakat më të mëdha ose për themelet.

Figure 17. Pllaka e petëzuar(waffle)

4.4.1 Karakteristikat e pllakave të petëzuara

o Pllakat e petëzuara janë përgjithësisht të përshtatshme për zona të sheshta.
o Vëllimi i betonit të përdorur është shumë më pak në krahasim me të tjerët.
o Përforcimi në këtë pllakën sigurohet në formën e rrjetë ose bare individuale.
o Gërmimi i veçantë për trarët nuk kërkohet në rastin e pllakave të petëzuara
26

o Sipërfaqja e poshtme e pllakës duket si maja që është marrë duke përdorur panele kartoni ose
pods etj.
o Trashësia e pllakave të petëzuar apo të vafës është e rekomanduar 85-100 mm ndërsa thellësia
e përgjithshme e pllakës është e kufizuar në 300 deri në 600 mm.
o Gjerësia e trarëve ose e brinjëve të siguruar në pllakën e petëzuar është përgjithësisht 110200mm.

o Ndërprerja e brinjëve të rekomanduar është 600 deri në 1500 mm.
o Pllakat e petëzuara (waffle) të përforcuara mund të ndërtohen për hapësirën deri në 16 metra
ndërsa përtej kësaj gjatësie është më e preferueshme pllakat të parafabrikuara.
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o Pllakë e petëzuar është e mirë kundër tkurrjes dhe është më e ulët se barkat e ngurtësuara dhe
pllakat bazë.
o Pllaka e petëzuar kërkon vetëm 70% të betonit dhe 80% të çelikut nga betoni dhe çeliku që
përdoren për trapezën e ashpër.

Figure 18. Pllakat waffle në formën trekëndore

4.4.2 Procedura e ndërtimit të pllakës së petëzuar
4.4.2.1 Ndërtimi i pllakave të petëzuara mund të bëhet me tre mënyra si më poshtë:

•

në vend

•

të parapregaditura

•

të parafabrikuara
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•

Pllakat e petëzuar në vend janë ndërtuar duke derdhur beton në vend ose edhe në fushë
me rregullimet e duhura,ndërsa në rastin e pllakave të parapregaditura, panelet e
pllakave hedhen diku dhe bashkohen së bashku me përforcimin e duhur dhe betoni është i
mbushur. Rasti i tretë, pllakat e parafabrikuar është më e kushtueshme se dy metodat e
tjera. Në këtë rast, përforcimi është siguruar në panelet e pllakave derisa i krijon disa
tensione. Prandaj, nuk kanë nevojë për përforcim të brendshëm në vend.

Për të ndërtuar një pllakë waffle në vend, mënyra se si duhet të punohet është të jetë e gatshme
për të mbështetur pllakën.Por kërkohen disa mjete të posaçme për të ekzekutuar këtë lloj pllake
waffle apo të petëzuar.
4.4.3 Mjetet e punës që kërkohen në ndërtimin e pllakave të vafës janë:

o Mbështjellset vafle
o Mbështetje horizontale
o Mbështetje vertikale
o Lidhëset e murit
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o Kryqëzimet(nyjet) kubike
o Pllaka me vrima
o Bare çeliku

Mbështetja horizontale dhe mbështetësit vertikalë janë rregulluar së pari dhe janë fiksuar në
pozitë nga lidhësit.Lidhjet e murit të skajeve përdoren për të siguruar lidhjen mes murit dhe
pllakës.

4.5 Teknikat e ndërtimit të pllakave Waffle ( petëzuar)

Figure 19. Teknikat e ndërtimit të pllakave Waffle ( petëzuar)
Trajet mbështetëse horizontale janë të lidhura me lidhësa të vogla që formojnë formë katrore në
të cilën do të vendosen bishtajat(pods).Ndërkaq bishtajat apo(pods) janë bërë në përgjithësi prej
plastike dhe ato janë në dispozicion në madhësi të ndryshme dhe forma të ndryshme.Zgjedhja e
madhësisë së bishtajave varet nga kërkesa dhe gjatësia e hapësirës.Për një hapësirë më të gjatë,
nevojitet një numër i madh i bishtajave.Madhësia e njëjtë duhet të përdoret në tërë pllaken që
dmth për një pllakë të plotë.Lidhje të ngjashme me rreze dhe nyjet e kubit janë gjithashtu në
30

dispozicion në madhësi të ndryshme bazuar në përshtatshmërinë e madhësive të pllakave.Një
mënyrë të ngjashme të lidhjes e hasim edhe te nyjet kubike që janë gjithashtu në dispozicion në
madhësi të ndryshme bazuar në përshtatshmërinë e madhësive të pllakave.
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Nyjet kubike përdoren për të rregulluar qoshet e bishtajave brenda në kornizë.Pas rregullimit të
formës, përforcimi vendoset në dy drejtimet e pllakës dhe pastaj betoni derdhet në boshllëqet të
cilat janë quajtur si brinjë pas forcimit. Pllaka e hollë nga betoni sigurohet në pjesën e sipërme
dhe pas ngurtësimit të tij ,kornizat I hiqen nga fundi.Dhe kështu,Waffle si formë shfaqet në
sipërfaqen e poshtme.

4.5.1 Krahasim:Strukturat e gjata

Figure 20. Krahasim:Strukturat e gjata
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4.5.2 Përfitimet e ndërtimit të pllakës së petëzuar (waffle)

Siç e kemi theksuar edhe here të tjera pllakat e petëzuar përdoren për pllaka ose dysheme me
përmasa më të mëdha dhe përdoren kur ka kërkesa të kufizuara për numrin e kolonave.
•

Kapaciteti mbajtës i ngarkesës së pllakave të waful është më i madh se llojet e tjera të
pllakave.

•

Këto pllaka sigurojnë stabilitet të mirë strukturor së bashku me pamjen estetike.
Prandaj,zënë aplikim në ndërtimin e aeroporteve, spitaleve, tempujve, kishave etj.

•

Pllaka e petëzuar Waffle mund të bëhet prej betony,nga druri ose edhe prej çeliku midis
të gjitha këtyre pllakave,ato prej betoni janë më të preferuara për ndërtesat komerciale
dhe dy të tjera janë të preferuara për garazhe,salla dekorative etj.

•

Kanë kapacitet të mirë të kontrollit të dridhjeve për shkak të dy përforcimeve të drejtuara.

•

Pra, është e dobishme për ndërtesat publike të kontrollojnë vibrimet e krijuara nga
lëvizjet e turmës.

•

Pllakat e waffle janë të lehta dhe kërkojnë më pak sasi të betonit, prandajjanë më
ekonomike. Ndërtimi i pllakave të këtij lloji është i lehtë dhe i shpejtë me mbikëqyrje të
mirë.

Figure 21. Sistemi Holedeck
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•

Vëllimi i betonit dhe i çelikut është i vogël, prandaj, metoda me kornizë është metod më e
lehtë dhe gjithashtu më së e mjaftueshme për pllakën e petëzuar apo për pllaken waffle.

•

Dy arkitekt spanjoll Alarcon & Associates kanë modifikuar pllakën e rrjetit për të
mbushur atë me vrima në mënyrë që shërbimet të mund të kryhen mbrenda thellësisë së
pllakës.

Disa

shërbime

si

ndriçimi,tubat

hidraulik,instalimet

elektrike,ajer

te

kondicionuar, materiale izoluese etj.Mund të sigurohen brenda thellësisë së pllakës së
petezuar apo waffle pllakës duke e ulur kështu lartësinë e dyshemesë në dysheme dhe
duke përfituar nga aspekti monetarë.Ky sistem quhet Holedeck.

Figure 22. Shembujë të aplikimit të sistemit Holedeck
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4.6 Disa nga pllakat decorative ne historinë e strukturave

Figure 23. Apsis in Nazare,Portugal

Figure 24. Tomb of Galileo,Vatikan

Figure 25. Harku I Septimus Servus.Rome
Figure 26. Fund shekulli i 16-të,tavani me
kasetë I Santa Maria në Aracoeli,Romë

35

4.6.1 Monumentet ikonë duke përdorur pllakat waffle apo rrjetë

Figure 27. Metropol Parasol,Seville-Spanjë--struktura më e madhe e drurit në botë,

Metropol Parasol u përfundua përfundimisht në prill 2011 pas një konkursi të organizuar nga
qyteti i Seviljes në vitin 2004. E vendosur në Plaza de la Encarnacion,kjo kryevepër në formë
cadre të valëzuar të lë pa frymë dhe është struktura më e madhe prej druri në botë.
Projekti i Parasol Metropol është pjesë e rizhvillimit të Plaza de la Encarnación, projektuar nga
arkitekti J. MAYER H .Projekti bëhet ikona e re e Seviljes, një vend identifikimi që thekson rolin
e Seviljes si një nga destinacione kulturore më interesante në botë.
Struktura më e madhe e drurit në botë,e cila është e përbër nga sistemi waffle.
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Figure 28. Chhatrapati Shivaji International Airport,Mumbai-India

Një nga aeroportet me pistë më të ngarkuara në botë, Aeroporti Ndërkombëtar Chhatrapati
Shivaji tani lehtëson një sistem check-in plotësisht të automatizuar dhe është bërë i pari në vend
për ta bërë këtë.Është i njohur për dizajnin e ri të kolonave(shtyllave) që gjithashtu janë
gjithashtu përbëhen nga waffle dizajni.

37

4.6.2 Monumentet ikonë duke përdorur pllakat waffle apo rrjetë

Figure 29. Lodytel- Qendra e Zhvillimit të Komunikimit,Spanjë

Figure 30. Muzeu I parkut Fortaleza,Brazil
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4.7 Detaje të armimit

4.8 Mangësitë e pllakës së petëzuar apo Waffle pllakës
•

Mjetet e punës që kërkohen janë shumë të kushtueshme për shkak të kërkesave të
mëdha të sasisë së pods(bishtajave) dhe disa mjete të posaçme.

•

Lartësia e dyshemesë duhet të jetë më e lart kështu që numri i kateve duhet që të
reduktohet.

•

Shërbimet e ofruara me marrëveshjen e kësaj lloji të pllakës pa mirëmbajtjen e duhur
mund të shkaktojnë dëme në pllakë.

•

Punëtorë të kualifikuar janë të nevojshme gjatë ndërtimit të saj.
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•

Ky llojë sistemi nuk zë përdorim aq të madh ose thënë më mire nuk janë të
përshtatshme për zona të pjerrëta.Nëse ka zonë të pjerrë,zona fillimisht duhet të
nivelohet me mbushje ose me gërmime,dhe pastaj të ekzekutohet ky lloj I pllakës.

•

Për mbushjen duhet të përdoret toka e mirë pra dheu I mirë.

•

Këto pllaka nuk janë të përshtatshëm ndaj erërave të larta ose zonave ciklonike për
shkak të peshës së lehtë të tyre.

4.8.0 Metoda e thjeshtuar e projektimit
Në metodën e thjeshtuar, dyshemeja e trarëve të paneluar të përmasave 𝐋𝐋 X 𝐋𝐒 sillet si dysheme
me dy drejtime që ka raport të drejtkëndësisë. Kjo pllakë me dy drejtime përbëhet nga një sistem
i trarëve ndërsjellës që rrethojnë një numër pllakash me dy drejtime me përmasa më të vogla.
4.8.1 Procesi i dizajnit përbëhet nga dy hapa domethënë:

1. Dizajnimi i pllakave të vogla të ngurta për t'i rezistuar ngarkesave që u janë transferuar
drejtpërdrejt atyre
2. Dizajni i trarëve të dyshemesë që kanë dimensionet si më poshtë
•

Supozoni përmasat e trarëve

•

Llogaritni ngarkesat e projektimit

•

Shpërndani ngarkesat e projektimit

•

Dizajnimi i trarëve të paneluar në drejtime të shkurtra dhe të gjata

•

Dizajni i trarëve të buzëve

a-Dimensionet e trarëve
Trashësia e trarëve të paneluar zakonisht supozohet si një raport nga hapësira më e shkurtër si më
poshtë:

𝑡=

𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑠𝑝𝑎𝑛(𝐿𝑆 )
12 − 16
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Meqenëse trashësia e trarëve në të dyja drejtimet është e njejtë dhe përforcimi në drejtimin e
shkurtër është drejtimi kryesorë dhe thellësia efektive është e barabartë me trashësinë e rrezeve
minus mbulesën siç tregohet në fig.31
Përforcimi në drejtimin e gjatë (drejtimi dytësor) vendoset në pjesën e sipërme të përforcimit
kryesor dhe thellësia efektive është e barabartë me trashësinë minus mbulesën dhe diametrin e
shiritit të drejtimit kryesor siç tregohet në fig.31

Figure 31. Kryqëzimi në dyshemen e trarëve të paneluar

b-Ngarkesa të projektimit
Vetë-pesha e trarëve supozohet të jetë e shpërndarë në mënyrë uniforme mbi dysheme. Pesha e
përafërt e trarëve është e barabartë

Oωb = γc x b x(t − t s ) x

n1 x LL + n2 xLS
LL x LS

për të marrë ngarkesat e përgjithshme të sistemit, vetëtrajtimi i trarëve i shtohet vetë peshës së
pllakës, dyshemesë, ndarjeve dhe ngarkesës së drejtpërdrejtë.

𝜔𝑢 = 1.4 𝑥 (𝑂𝜔𝑏 + 𝑡𝑠 𝑥 𝛾𝑐 + 𝑑𝑦𝑠ℎ𝑒𝑚𝑒𝑗𝑎 + 𝑛𝑑𝑎𝑟ë𝑠𝑒𝑡) + 1.6 ωLL (KN/m2 )
Ku 𝛾𝑐 = 25 (KN/𝑚2 )
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c-Shpërndarja e ngarkesave të projektimit
Në metodën e thjeshtuar, një pjesë e ngarkesës së transferuar në trarët përcaktohet sipas raportit të
drejtkëndësisë së pllakës. Ngarkesa e transferuar në drejtimin e shkurtër është shumë më e lartë se
ajo e transferuar në drejtimin e gjatë dhe përcaktohet siç vijon

𝑟=

𝐿𝐿
𝐿𝑆

;

𝜔𝑢𝛼 = 𝜔𝑢 𝑥 𝛼
𝜔𝑢𝛽 = 𝜔𝑢 𝑥 𝛽
d-Dizajnimi i trarëve të paneluar
Dizajni i trarëve të paneluar është i ngjashëm me atë të trarëve të rregulltë. Megjithëse,shpërndarja
e momenteve është marrë duke supozuar që devijimi i pllakës është në formën e një
kurbe.Momentet e përkuljes të zhvilluar në secilën rreze janë raporti në mes të devijimit në këtë
vend deri në devijim në mes të hapësirës.Për shembull, nëse kemi pllakën e trarëve të paneluara të
paraqitura në fig.3.6 me katër trarë që veprojnë në drejtimin e shkurtër dhe tre trarëve drejtimi i
gjatë, momenti në përkulje është i barabartë:

𝑀𝐵1 = 𝜔𝑢 𝑥𝛼
𝑀𝐵2 = 𝜔𝑢 𝑥𝛼
𝑀𝐵3 = 𝜔𝑢 𝑥𝛽
𝑀𝐵4 = 𝜔𝑢 𝑥𝛽

𝐿2𝑠
8
𝐿2𝑠
8
𝐿2𝐿
8
𝐿2𝐿
8

𝑠𝑖𝑛 (𝜃1 )
𝑠𝑖𝑛(𝜃2 )
𝑠𝑖𝑛 (𝜃3 )
1.0
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Figure 32. Shpërndarjen e ngarkesës dhe devijimin e sistemit të paneleve të kryqëzuara

e-Dizajnimi i trarëve të skajit (edge-buzë)
Trashësia e trarëve të skajit është zakonisht e barabartë ose më e madhe se ajo e trarëve të
paneluar. Shpërndarja e ngarkesës në trarët e skajshme ndikohet shumë nga kushtet e mbështetjes.
Nëse dyshemeja mbështetet vetëm në qoshet,pllaka e përgjithshme konsiderohet e përkrahur
drejtpërsëdrejti në traun e skajshëm siç shfaqet në figure.Në anën tjetër,nëse trarët me panele
mbështeten direkt në mbështetës, reagimi i trarëve kryhet drejtpërdrejt nga shtyllat. Në këtë rast
ngarkesa e trarëve të skajit mund të vlerësohet si gjysma e ngarkesës së trarëve paralel siç tregohet
ne fig.
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Figure 33. Efekti i vendndodhjes së kolonës në shpërndarjen e ngarkesës së trarëve të skajshëm

4.8.2 Rastet e përdorimit të pllakave kaseton
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Figure 34. Holli kryesor ne Universitetin e arkitektures ne Sao Paolo 1969

Figure 35. Holli kryesor ne Universitetin e arkitektures ne Sao Paolo 2016
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Shoqëria etnike e Shën Luisit është një kongregacion humanist,një vend ku njerëzit vijnë së bashku
për të eksploruar çështjet më të mëdha të jetës pa i referuar shkrimit te shenjtë,fesë apo Perëndisë.
Dhe sistemi i përdorur në hollin hyrës të shtëpisë Luis janë mbulesat kaseton.

Figure 36. Holli I Hyrjes së Shoqëris Etnike te Sh.Lusit ne Missouri-USA
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Figure 37. Shoqëria etnike e Shën Luisit në ditët e sotme
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5.0 PREZENTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 DETYRA
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5.1.1 Caktimi i karakteristikave të materialeve si vlera llogaritëse

𝑓𝑐𝑑 =

𝑓𝑐𝑘 (𝑁⁄𝑚𝑚2 ) 30
=
= 20 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝛾𝑠
1.5

𝑓𝑦𝑘 (𝑁⁄𝑚𝑚2 ) 500
𝑓𝑦𝑑 =
=
= 434.78 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝛾𝑠
1.15
5.1.2 Caktimi i karakteristike gjeometrike
5.1.2.1 Caktimi i hapsirës statike

Hapësira statike varet nga hapsira dritë dhe gjërësia e elementit në të cilin mbështetet
konstruksioni meskator përkatësisht pllaka dhe caktohet me anë të shprehjes së mposhtëme:
1 1
𝑙𝑒𝑓𝑓 = 𝑙𝑛 + 2 ∗ ( : ) ∗ 𝑡
2 3
1
𝑙𝑒𝑓𝑓𝑦−𝑦 = 110 + 2 ∗ ( ) ∗ 30 = 140𝑐𝑚
2
1
𝑙𝑒𝑓𝑓𝑥−𝑥 = 90 + 2 ∗ ( ) ∗ 30 = 120 𝑐𝑚
2
Ku:
ln – parqet hapësirën dritë
t- gjërsinë e murit / trarit në të cilën mbështetet konstruksion meskatësh- pllaka
5.1.3 Kontrollimi i punushmërisë së pllakës

Hapi i parë i cili duhet të kontrollohet është raporti 𝜆- llanda përkatësisht 𝐿𝑌 ⁄𝐿𝑥 prej nga kemi :
𝜆=

𝐿𝑦 140 1.4 𝑚
=
=
= 1.166 < 2
𝐿𝑥 120 1.2 𝑚

prej nga rezulton që pllaka punon në dy drejtime.
5.1.4 Caktimi i lartësisë statike

Te pllaka që punojnë në dy drejtime raporti në mes të gjërsisë dhe lartësisë statike mund të
caktohet me anë të shprehjes së më poshme :

dsup ≅

𝑙𝑜𝑚𝑖𝑛
32

lox=0.85∗120=102 cm

= [ loy=1.0∗140=140 cm ] = 3.1875 𝑐𝑚
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-Duke supozuar diametrin e armaturës punuese/kryesore të jetë Ø 10 mm caktohet qendra e
rëndeses së armaturës në zonën e tërhequr :
𝑑𝑠𝑢𝑝 = 𝐶𝑜 + Ø⁄2 = 2.0 +

1.0
= 2.50 𝑐𝑚
2.0

ℎ𝑓𝑖𝑙𝑙 = 𝑑𝑓𝑖𝑙𝑙 + 𝑑1𝑠𝑢𝑝 = 3.1875 + 2.5 = 5.6875 𝑐𝑚
Përvetsojmë; hfill = 8 cm

5.2 Analiza e ngarkesave
5.2.1 Ngarkesa e përhershme ( gk)

Preja tërthore e konstruksionit meskatorë

-Parketi

0.020*8=0.16 kN/m²

-Ngjitësi

0.050*20=0.10 kN/m²

-Estrihu

0.030*24=0.72 kN/m²

-Pllaka Betonarme

0.080*25=2.00 kN/m²

-Suvatimi

0.020*19= 0.38 kN/m²

Ngarkesa e përhershme

gk=3.36 kN/m²
50

5.2.2Ngarkesa shfrytëzuese

qk=4.00 kN/m²

5.3 Shpërndarja e ngarkesave sipas metodës së autorit “ LOSER-it ”
Në fuksion të vlerës parametri llanda përkatisht raporti Ly/Lx që është i barabartë me 1.20
nga tab. Lexohen vlerat e koeficientëve të më poshtëm :

1.10
𝜆 = 1.166 {
1.20
I lexojmë vlerat në table,mirëpo pasiqë llanda(𝜆) nuk është fikse duhet ta gjejmë me interim:
5.3.1 Rasti i parë
5.3.2 Rasti i gjashtë
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𝑥=

22.79 − 19.45
∗ (1.10 − 1.166) = 2.2044
(1.10 − 1.20)

𝜑1𝑥 = 19.45 + 𝑥 = 21.6544
𝑥=

40.34 − 33.37
∗ (1.2 − 1.166) = 2.3698
(1.2 − 1.1)

φ1𝑦 = 33.37 + 2.3698 = 35.7398
𝑥=

0.6747 − 0.5942
∗ (1.2 − 1.166) = 0.02737
(1.2 − 1.1)

𝑘1𝑥 = 0.5942 + 0.02737 = 0.6215

𝑋 =

46.77−40.90
(1.1−1.2)

(1.1 − 1.166) = 3.522

φ6𝑥= 40.90 + 3.522 = 44.422
𝑋=

84.80−68.48
(1.2
(1.2−1.1)

− 1.166) = 3.264

φ6𝑦 = 68.48 + 3.264 = 71.744
qk =3.36 kN*𝒎𝟐 qk =3.36 kN*𝒎𝟐
q𝐸𝑑= gk*Ɣg + qk*Ɣq =3.36+1.35+4.0*1.5=10.536 kN*𝑚2
1

1

q𝐸𝑑′= gk*Ɣg + 2 qk*Ɣq =3.36*1.5+2 4.0*1.5=7.536 kN*𝑚2
1

1

q′′𝐸𝑑= 2 qk*Ɣq =2 4.0*1.5=3.0 kN*𝑚2
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5.4 Caktimi i ndikimeve statike-momenteve përkulëse si vlera llogartëse :
- Momenti i përkuljes në fushë në drejtimin x-x :

𝑀

𝐸𝑑,𝑥,𝑓= (

𝑞 ′𝐸𝑑 𝑞′′𝐸𝑑
7.536
3.0
+
)∗𝐿𝑥 2 =(
+
)∗1.22 =0.443 kN∗𝑚
𝜑6𝑥
𝜑1𝑥
44.42 21.654

- Momenti i përkuljes në fushë në drejtimin y-y :

𝑀

𝑞 ′ 𝐸𝑑 𝑞′′𝐸𝑑
7.536
3.0
𝐸𝑑,𝑦,𝑓= (
+
)∗𝐿𝑦 2 =(
+
)∗1.42 =0.370 kN∗𝑚
𝜑6𝑦
𝜑1𝑦
71.744 35.739

- Momenti i përkuljes në mështetje x-x :

𝑀𝐸𝑑,𝑥,𝑚𝑏= 1 ∗𝑞𝐸𝑑𝑥 ∗𝐿𝑥 2
𝑖𝑥

𝑞𝐸𝑑 𝑥 - qEd * k6x =10.536*0.6264=6.599≈ 6.6 kN*𝑚2
𝑀𝐸𝑑,𝑥,𝑚𝑏=

1
1
1
= 𝑞𝐸𝑑 𝑥 ∗ 𝐿𝑥 2 = |𝑖𝑥 − | = − ∗ 6.6 ∗ 1.22 = −1.188 𝑘𝑁 ∗ 𝑚
𝑖𝑥
8
8

- Caktimi i momentit të reduktuar mbi mbështetës :
MEd,x,mb red = MEd,x,mb + ΔMEd,x = | ΔMEd,x =

REd∗bw
8

𝐿

|
1.2

𝑅𝐸𝑑𝑥=2∗0.50 (1−2∗𝛼2 +𝛼3)∗qEd x ∗𝐿𝑥 =|𝛼 = 2 𝐿𝑚𝑖𝑛 = 2∗1.4 = 0.428|
𝑚𝑎𝑥

𝑅𝐸𝑑𝑥=2∗0.50 (1−2∗0.4282+0.4283 )∗6.6∗1.2=5.639 𝑘𝑁/𝑚
MEd,x,mb red = MEd,x,mb ++ ΔMEd,x = - 1.188 +

5.639∗0.3
8

MEd,x,mb red = - 0.97653 kNm
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Paraqitja e ndikimeve statike përkatësisht momenteve të përkuljes caktuar sipas metodës së
LȎSER-it.

5.5 Caktimi i ndikimeve duke shfrytëzuar tabelat e gatshme
Ndikimet statike përkatësisht vlerat e momenteve të përkuljes duke shfrytëzuar tabelat e
gatshme për ndikime caktohet sipas shprehjeve të më poshtme :
Momenti i përkuljes në fushë drejtimi x-x :

𝑀𝐸𝑑.𝑥,𝑓 = 𝑘𝑥∗𝑞𝐸𝑑 ∗ 𝑙𝑥 2
Momenti i përkuljes në fushë drejtimi y-y :

𝑀𝐸𝑑.𝑦,𝑓 = 𝑘𝑦∗𝑞𝐸𝑑 ∗ 𝑙𝑦 2
Momenti i përkuljes në mështetje drejtimi x-x:
𝑚𝑏𝑒
𝑀𝐸𝑑,𝑥
=𝑘𝑥𝑎 ∗ 𝑞𝐸𝑑 ∗ 𝑙𝑥 2

Momenti i përkuljes në mështetje drejtimi y-y:
𝑚𝑏𝑒
𝑀𝐸𝑑,𝑦
=𝑘𝑦𝑎 ∗ 𝑞𝐸𝑑 ∗ 𝑙𝑦 2

Në funksion të raportit 𝐿𝑋 /𝐿𝑌 dhe në varësi të rastit të skemës statike nga tabela për ndikime
lexohen vlerat e koeficientëve të cilët janë në ekuacionet e mësipërme:
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𝑋=

0.0577 − 0.0500
∗ (1.2 − 1.16) = 0.00308
1.2 − 1.0

𝑘𝑋1 = 0.0500 + 𝑋 = 0.05308
𝑋=

0.0353 − 0.0293
∗ (1.1 − 1.16) = 0.00396
1.1 − 1.2

𝑘𝑦1 = 0.0293 + 𝑋 = 0.03326

55

𝑋=

0.0287 − 0.0242
∗ (1.2 − 1.16) = 0.0018
1.2 − 1.1

𝑘𝑋6 = 0.0242 + 𝑋 = 0.026
𝑋=

0.0164 − 0.0131
∗ (1.1 − 1.16) = 0.00198
1.1 − 1.2

𝑘𝑌6 = 0.0131 + 𝑋 = 0.01508
𝑋=

−0.0643 − (−0.0586)
∗ (1.2 − 1.16) = −0.00216
1.2 − 1.1

𝑘𝑥𝑎 = −0.0586 + 𝑋 = −0.06088
𝑋=

−0.0449 − (−0.0388)
∗ (1.10 − 1.16) = −0.00366
1.1 − 1.20

𝑘𝑦𝑏 = −0.0388 + 𝑋 = −0.04246
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•

Rasti I-rë

Momenti i përkuljes në fushë drejtimi x-x:
𝑀𝐸𝑑,𝑥,𝑓 = 𝑘𝑥 ∗ 𝑞𝐸𝑑 ∗ 𝑙𝑥2 = 0.053 ∗ 10.536 ∗ 1.22 = 0.8041𝑘𝑁𝑚
Momenti i përkuljes në fushë drejtimi y-y:
𝑀𝐸𝑑,𝑦,𝑓 = 𝑘𝑦 ∗ 𝑞𝐸𝑑 ∗ 𝑙𝑦2 = 0.033 ∗ 10.536 ∗ 1.42 = 0.6841𝑘𝑁𝑚
•

Rasti VI-të

Momenti i përkuljes në fushë drejtimi x-x:
𝑀𝐸𝑑,𝑥,𝑓 = 𝑘𝑥 ∗ 𝑞𝐸𝑑 ∗ 𝑙𝑥2 = 0.026 ∗ 10.536 ∗ 1.22 = 0.3944𝑘𝑁𝑚
Momenti i përkuljes në fushë drejtimi y-y:
𝑀𝐸𝑑,𝑦,𝑓 = 𝑘𝑦 ∗ 𝑞𝐸𝑑 ∗ 𝑙𝑦2 = 0.015 ∗ 10.536 ∗ 1.42 = 0.3097𝑘𝑁𝑚
Momenti i përkuljes në mbështetës drejtimi x-x:
𝑀𝐸𝑑,𝑥,𝑚𝑏 = 𝑘𝑥𝑎 ∗ 𝑞𝐸𝑑 ∗ 𝑙𝑥2 = −0.060 ∗ 10.536 ∗ 1.22 = −0.910𝑘𝑁𝑚
Momenti i përkuljes në mbështetës drejtimi y-y:
𝑀𝐸𝑑,𝑦,𝑚𝑏 = 𝑘𝑥𝑏 ∗ 𝑞𝐸𝑑 ∗ 𝑙𝑦2 = −0.042 ∗ 10.536 ∗ 1.42 = −0.8673𝑘𝑁𝑚

𝑚𝑏
𝑀𝑚𝑒𝑠,𝑥
𝑚𝑏
𝑀𝑚𝑒𝑠,𝑦

𝑞𝑥 ∗𝑙𝑥2
24
2
𝑞𝑦 ∗𝑙𝑦

24

Dimensionimi i pllakës e cila punon në dy drejtime bëhet në atë mënyrë që fillimisht fillohet që
të bëhet dimensionimi në fushë dhe atë me drejtimin më të shkurtër pasaj vazhdojmë
dimensionimin në drejtimin e kundërt.
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5.6 Metoda e thjeshtuar e projektimit
5.6.1Dimensionet e trarëve

-Trashësia e trarëve të gërshetuar/kryqëzuar supozohet si një raport nga hapësira më e shkurtër

𝒕=

𝑳𝒔
𝟏𝟐 − 𝟏𝟔

5.6.2 Ngarkesa e projektimit

𝜔𝑢𝑠 = 1.4 ∗ 𝛾𝑠 + 1.6 ∗ 𝑞𝑠 = 1.4(𝛾𝑠 ∗ ℎ𝑓 + 𝑑𝑦𝑠ℎ𝑒𝑚𝑒𝑗𝑎) + 1.6 ∗ 𝑞𝑠

𝜔𝑢𝑠 = 1.4 ∗ (25 ∗ 0.1 + 2) + 1.6 ∗ 4.0 = 12.0 𝑘𝑁𝑚2

r4

α = 1+α4

1

𝐿

1.4

dhe β = 1+r4 rrjedhë nga këtu: 𝑟 = 𝐿1 = 1.2 = 1.166
2

α=0.64892, β=0.351
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12

𝐿

sup: 𝑡 = 14 = 𝐿 𝑠 = 0.8571 = 0.900 përvetësojmë: t=900mm
𝐿

b=300mm

𝑂𝜔𝑏 = 𝛾𝑐 ∗ 𝑏 ∗ (𝑡 − 𝑡𝑠 ) ∗

𝑂𝜔𝑏 = 25 ∗

𝑛1 ∗ 𝐿1 + 𝑛2 ∗ 𝐿2
𝐿1 ∗ 𝐿2

300 (900 − 100) 10 ∗ 12 + 10 ∗ 14
∗
∗
= 6𝑘𝑁/𝑚
1000
1000
12 ∗ 14

𝜔𝑢 = 1.4 ∗ 1.6 + 12.7 = 21.1𝑘𝑁/𝑚2
𝜔𝛼 = 𝜔𝑢 ∗ 𝛼 = 21.1 ∗ 0.64892 = 13.6922 𝑘𝑁/𝑚2
𝜔𝛽 = 𝜔𝑢 ∗ 𝛽 = 21.1 ∗ 0.3510 = 7.4061 𝑘𝑁/𝑚2

5.6.3 Shpërndarja e ngarkesave

𝑀𝐵1

𝐿𝑠 2
= 𝜔𝑢 ∗ 𝛼 ∗
∗ 𝑠𝑖 𝑛 (𝜃1 )
8

𝑀𝐵2 = 𝜔𝑢 ∗ 𝛼 ∗

𝐿𝑠 2
8

𝑀𝐵2 𝑥 = 𝜔𝑢𝛼 ∗ 𝛼 ∗

∗ 𝑠𝑖 𝑛 (𝜃2 ) …etj

𝐿𝑥 2
1.22
∗ 𝑠𝑖 𝑛 (𝜃2 ) = 13.6922 ∗ 0.64892 ∗
∗ sin 360
8
8

𝑀𝐵2 𝑥 =0.9400
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𝑀𝐵2

𝑥

𝐿𝑥 2
1.22
= 𝜔𝑢𝛼 ∗ 𝛼 ∗
∗ 𝑠𝑖 𝑛 (𝜃2 ) = 13.6922 ∗ 0.64892 ∗
∗ sin 360
8
8

𝑀𝐵2 𝑥 =0.9400
𝑀𝐵3 𝑥 = 𝜔𝑢𝛼 ∗ 𝛼 ∗

𝐿𝑥 2
1.22
∗ 𝑠𝑖 𝑛 (𝜃3 ) = 13.6922 ∗ 0.64892 ∗
∗ sin 540
8
8

𝑀𝐵3 𝑥 =1.2938
𝑀𝐵4

𝑥

𝐿𝑥 2
1.22
= 𝜔𝑢𝛼 ∗ 𝛼 ∗
∗ 𝑠𝑖 𝑛 (𝜃4 ) = 13.6922 ∗ 0.64892 ∗
∗ sin 720
8
8

𝑀𝐵4 𝑥 =1.5210
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𝑀𝐵5

𝑥

𝐿𝑥 2
1.22
(𝜃
)
= 𝜔𝑢𝛼 ∗ 𝛼 ∗
∗ 𝑠𝑖 𝑛 5 = 13.6922 ∗ 0.64892 ∗
∗ sin 900
8
8

𝑀𝐵5 𝑥 =1.6

𝑀𝐵1 𝑦 = 𝜔𝑢𝛽 ∗ 𝛽 ∗

𝐿𝑦 2
1.42
∗ 𝑠𝑖 𝑛 (𝜃1 ) = 7.04061 ∗ 0.3510 ∗
∗ sin 180
8
8

𝑀𝐵1 𝑦 =0.19680
𝑀𝐵2

𝑦

𝐿𝑦 2
1.42
= 𝜔𝑢𝛽 ∗ 𝛽 ∗
∗ 𝑠𝑖 𝑛 (𝜃2 ) = 7.04061 ∗ 0.3510 ∗
∗ sin 360
8
8

𝑀𝐵2 𝑦 =0.37435
𝑀𝐵3

𝑦

𝐿𝑦 2
1.42
= 𝜔𝑢𝛽 ∗ 𝛽 ∗
∗ 𝑠𝑖 𝑛 (𝜃3 ) = 7.04061 ∗ 0.3510 ∗
∗ sin 540
8
8

𝑀𝐵3 𝑦 =0.5152
𝑀𝐵4

𝑦

𝐿𝑦 2
1.42
(𝜃
)
= 𝜔𝑢𝛽 ∗ 𝛽 ∗
∗ 𝑠𝑖 𝑛 4 = 7.04061 ∗ 0.3510 ∗
∗ sin 720
8
8

𝑀𝐵4 𝑦 =0.60571
𝑀𝐵5 𝑦 = 𝜔𝑢𝛽 ∗ 𝛽 ∗

𝐿𝑦 2
1.42
∗ 𝑠𝑖 𝑛 (𝜃5 ) = 7.04061 ∗ 0.3510 ∗
∗ sin 900 =
8
8

= 7.04061 ∗ 0.3510 ∗

1.42
1.42
∗ sin 900 = 7.04061 ∗ 0.3510 ∗
∗1
8
8

𝑀𝐵5 𝑦 =0.6368
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5.6.3.1 Trau 𝑩𝟒

𝜃 = 720 , 𝜔𝑢𝛽 = 𝜔𝛼 ∗ ℎ𝑎𝑝𝑠𝑖𝑟𝑎 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃
𝜔𝑢𝛽 = 13.6922 ∗ 1.4 ∗ 𝑠𝑖𝑛720 = 18.230 𝑘𝑁/𝑚
𝜔𝑢𝛽 ∗ 𝐿2𝑋 18.230 ∗ 122
𝑀𝑢 =
=
= 18.230 𝑘𝑁 ∗ 𝑚
8
8

Për 𝑴𝒖 = 𝟑𝟐𝟖. 𝟏𝟒 𝒌𝑵 ∗ 𝒎′

𝐵𝑒𝑓𝑓

16 ∗ 100 + 300 = 1900𝑚𝑚
𝑙
12 ∗ 1000
≤ {0
}
+ 𝑏𝑤 =
+ 300 = 2700
5
5

𝐵𝑒𝑓𝑓 = 1900𝑚𝑚
𝑑1 = 15 +

10
= 20
2

ℎ = 𝑑 + 𝑑1 = 900 − 20 = 880

𝑑 = 𝑘𝑑 ∗ √

𝑀𝑠𝑑
𝑏𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝛼 ∗ 𝑓𝑐𝑑
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𝑘𝑑 =

880
6

√328.14 ∗ 10
1900 ∗ 17

= 8.7308

𝑙𝑒𝑥𝑜𝑗𝑚ë 𝑡𝑎𝑏.

𝜀𝑐 −0.65
=
𝑘𝑒𝑚𝑖:
𝜀𝑠 10 ‰

µ𝑒𝑑 = 0.015; 𝑘𝑑=8.243; kx=0.061; kz=0.979
x=kx*d=0.061*880=53.68 ˂ ℎ𝑓 =100 prerja punon si prerje drejtëkëndëshe

𝐴𝑠𝑙 =

𝑀𝑠𝑑
328.14 ∗ 106
=
= 876.036𝑚𝑚2
𝑘𝑧 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓𝑦𝑑 0.979 ∗ 880 ∗ 434.782

𝑀𝑒𝑑

876.036
2.9
0.26 ∗ 300 ∗ 880 ∗ 500 = 398.112

𝑘𝑧∗𝑑∗𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑠𝑙𝑚𝑖𝑛 ≤ 0.26 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓𝑐𝑡𝑚 ={
}
𝑓𝑦𝑘
0.0013 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 = 0.0013 ∗ 300 ∗ 880 = 343.2
{ 0.0013 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 }
Asl,llog=876.036mm²
Përv. Ø20,

𝐴 𝑠1 =

Përv; 3 Ø20,

202 ∗3.14
4

𝐴𝑠𝑙

= 314 ; 𝑛 = 𝐴 =
𝑠1

876.036
314

= 2.78

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣
= 3 ∗ 314 = 942𝑚𝑚2 ˃ 𝐴𝑟𝑒𝑞
𝑠𝑙
𝑠𝑙 = 876.03𝑚𝑚²

5.6.3.2 Trau 𝑩𝟓

𝜃 = 900 , 𝜔𝑢𝛽 = 𝜔𝛽 ∗ ℎ𝑎𝑝𝑠𝑖𝑟𝑎 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃
𝜔𝑢𝛽 = 7.4061 ∗ 1.2 ∗ 𝑠𝑖𝑛900 = 7.4061 ∗ 1.2 ∗ 1.0 = 8.8873 𝑘𝑁/𝑚′
𝜔𝑢𝛽 ∗ 𝐿2𝑦 8.8873 ∗ 142
𝑀𝑢 =
=
= 217.739 𝑘𝑁 ∗ 𝑚
8
8
Për 𝑴𝒖 = 𝟑𝟐𝟖. 𝟏𝟒 𝒌𝑵 ∗ 𝒎′
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Për 𝑴𝒖 = 𝟑𝟐𝟖. 𝟏𝟒 𝒌𝑵 ∗ 𝒎′

𝐵𝑒𝑓𝑓

16 ∗ 100 + 300 = 1900𝑚𝑚
𝑙
17 ∗ 1000
≤ {0
}
+ 𝑏𝑤 =
+ 300 = 3700
5
5

𝐵𝑒𝑓𝑓 = 1900 mm
d=830mm

𝑑 = 𝑘𝑑 ∗ √

𝑀𝑠𝑑
𝑏𝑤 ∗ 𝛼 ∗ 𝑓𝑐𝑑

𝑀𝑠𝑑
217.739 ∗ 106
√
830 = 𝑘𝑑 √
=
𝑏𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝛼 ∗ 𝑓𝑐𝑑
1900 ∗ 17

𝑘𝑑 =

830
6

√217.739 ∗ 10
1900 ∗ 17

= 10.10

𝑙𝑒𝑥𝑜𝑗𝑚ë 𝑡𝑎𝑏.

𝜀𝑐 −0.55
=
𝑘𝑒𝑚𝑖:
𝜀𝑠 10 ‰

µ𝑒𝑑 = 0.011; 𝑘𝑑=9.591; kx=0.052; kz=0.982
x=kx*d=0.052*830=43.16 ˂ hf=100, prerja punon si prerje drejtëkëndëshe
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𝐴𝑠𝑙 =

𝑀𝑠𝑑
217.739 ∗ 106
=
= 614.433𝑚𝑚2
𝑘𝑧 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓𝑦𝑑 0.982 ∗ 830 ∗ 434.782
𝑀𝑠𝑑
𝑘𝑧∗𝑑∗𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑠𝑙𝑚𝑖𝑛

614.433𝑚𝑚²
2.9
≤ 0.26 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓𝑐𝑡𝑚 = { 0.26 ∗ 300 ∗ 830 ∗
}
500
𝑓𝑦𝑘
{ 0.013 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 } 0.013 ∗ 300 ∗ 830 = 340.2

Asl,llog,meritore=614.433mm²
Përv. Ø20,
Përv; 2 Ø20,

𝐴 𝑠1 =

202 ∗3.14
4

𝐴𝑠𝑙

= 314 ; 𝑛 = 𝐴 =
𝑠1

614.433
314

= 1.956

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣
= 2 ∗ 314 = 628𝑚𝑚2 ˃ 𝐴𝑟𝑒𝑞
𝑠𝑙
𝑠𝑙 = 614.403𝑚𝑚²
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5.7 Detali I Armimit
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6.0 KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET
6.1 Konkluzioni
Ndërtimtaria është veprimtari specifike dhe si e tillë duhet të analizohet në çdo pikpëpamje për
parandalimin e shumë problemeve që mund të paraqiten gjatë realizimit të punëve.Në mjedisin
urban, hapësira ka një çmim.Prandaj, inxhinierët dhe arkitektët kërkojnë mënyra që t’i bëjnë
ndërtimet sa më kompakte me një kosto-efektive dhe sa më shumë miqësore me mjedisin.
Shembulli i dhënë si detyrë projektuese më shtyu që të analizoj në disa pikëpamje:
duke u nisur nga pikëpamja ekonomike, për këto pllaka tipi i parë (kaseton) është mjaft i
kushtueshëm pasi kërkon sasi më të madhe të betonit dhe të armaturës, prandaj këshillohet të
përdoret vetëm kur ndihet nevoja e mbulimit të hapëairve të mëdha, ku vendosja e shtyllave
(kolonave) nuk lejohet, apo edhe kur e kërkon zgjidhja arkitektonike për arsye se, dukja e tyre
është mjaftë e bukur në aspektin estetik.
Për përdorimim e mbulesave kaseton është e domosdoshme që ambienti që do të mbulohet të këtë
përmasa të caktuara në mënyrë që ngarkesat të shpërndahen në të dy drejtimet.
Vendosja e trarëve të cilat e ndajnë mbulesën në kuti katrore apo katërkëndëshe mund të bëhet ose
paralel me anët e ambientit ose edhe në drejtimin diagonal .Për të dy rastet kostoja e mbulesës
është pothuajse e barabartë.
Gjithashtu për trarët e kryqëzuar vlen të ceket që zënë përdorim tek dyshemetë ku dimensionet e
tyre janë relativishtë të mëdha,në mënyrë që të mos bëjmë ndonë tjetër zgjidhje më pak
ekonomike siç është përdorimi i pllakave masive (forta) apo pllakave prej blloqesh. Pra sistemi
të trarët e kryqëzuar ka për qëllim që të forcohet dyshemeja me një seri të trarëve që kanë lartësi
të barabartë zakonisht në dy drejtimet parapendikulare. Dmth e gjithë dispozita ndahet në trarëza
në të dy drejtimet x dhe y, këto trarëza e ndajnë një hapsirë të madhe në një numër panelesh të
vogla në mënyrë që të mund të dizajnohen lehtësisht si pllakza masive siç kam treguar në
shembujt sipër. Hapesira në mes të trajeve varijon nga 2 deri në 4 metra. Në këtë sistem të gjitha
trarët janë të të njëjtës lartësi dhe mbështeten drejtpërdrejtë ose në kolona ose në trarët e
skajshëm. Për arsye se përkulja është i barabartë për çdo pikë kryqëzim në mes të dy trajeve,
atëherë e gjithë ngarkesa e transferuar në drejtimin e shkurtër është shumë më e madhe sesa në
drejtimin e gjatë. Kjo ndodhë për arsye se nevoitet ngarkesë më e madhe për ta përkulur trarin e
shkurtër sesa për të devijuar atë të gjatin.
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Nëse raporti i hapësirës së gjatë deri në hapësirën e shkurtër (Ll/Ls) tejkalon 1.5 atëherë nuk
kemi nevojë që të zgjedhim për perdorim sistemin e trarëve të paneluar (kryqëzuar), mirëpo
aplikojmë metoda të tjera.
Gjatë studimit për realizimin e këtij punimi përveq faktit që kam pasuruar njohurit e mija
gjithashtu

kam pasuruar edhe njohurit e fushës së ndërtimit në përgjithësi, sidomos gjatë

shtjellimit të kësaj teme vie në përfundim që aplikimi i këtij lloj sistemi kërkon kosto të lartë dhe
njëkohësisht edhe njohurite per dimensionin e sistemin e përdorimit të këtyre pllakave, shpresoj
që në vendin tone të realizohen struktura të tilla më shumë, pasiqë vënë në pah një vlerë dhe
bashkpunim arkitekturorë dhe inxhinierikë, duke shtuar interesimin e brezave të rinjë për
studimin në lëmin e ndërtimtarisë dhe arkitekturës sepse me të vërtet janë struktura komplekse që
peshojnë dhe mbartin vlera të larta estetike.
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6.2 Rekomandimet
Në këtë punim me anë të analizave dhe metodave të përdorura ne rastin analitik kemi parë që
zgjidhjen arkitektonike, përvetsimin dhe dimensionimin e konstruksionit meskator të tipit
kaseton. Metodat e përdorura për zgjidhjen e këtij tipi të konstruksionit apo të mbulesave të
mbështetura në konturë bëhet duke llogaritur mbulesën si një pllakë elastike apo duke përdorur
metodat e llogaritjes ku duhet marrë parasyshë edhe deformimet plastike. Shembulli i cekur në
punim është ofruar i zgjidhur përmes metodës së thjeshtuar të projektimit ku dimensionimi i
pllakës e cila punon në dy drejtime bëhet në atë mënyrë që fillimisht, bëhet dimensionimi në
fushë dhe atë me drejtimin më të shkurtër pastaj vazhdojmë me dimensionimin në drejtimin e
kundërt d.m.th në mbështetës ne drejtimin e gjate. Shpërndarja e ngarkesave është bërë sipas
metodës së autorit “ LOSER-it ”, ndërkaq ndikimet statike përkatësisht vlerat e momenteve të
përkuljes janë caktuar duke shfrytëzuar tabelat e gatshme për ndikime ne konstruksion. Pra një
çasje për një ndërtim sa më të lehtë është hollësia e mbulesave meskatëshe të një ndërtese
shumëkatëshe pasiqë me më pak peshë vetjake për të mbajtur, është e mundur që të ruhen
materialet e ndërtimit në themele dhe mure, gjë që redukton koston totale të objektit.
Rekomandohet që të punohet edhe më tutje me zgjidhjen e këtij sistemi me metoda të tjera apo
edhe duke përdorur metodën e thjeshtuar të projektimit.
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